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told  Davis,  could  be  spirited  aboard  a  Union
steamer and dropped into the ship’s load of coal.
When  heated  in  a  boiler,  it  would  explode  and
cripple the vessel. Turning the weapon over in his
hands, Davis exclaimed, "Perfection herself!"
One  of  the  first  victims  was  the  steamship
Greyhound,  headquarters  of  the  Union  Army  of
the James’s commander, Major General Benjamin
F.  Butler.  As  the  ship  steamed  along  Virginia’s
James  River  on  November  27,  1864,  crewmen
unwittingly  threw one of  the "coal  lump" devices
into  one  of  the  boilers.  In  moments,  the
Greyhound  erupted  into  flames  and  sank.  Among  her  startled  passengers,  none  of whom was
seriously  injured, were  Butler  and  Rear  Admiral  David  D.  Porter.  Union  investigators  declared,
"Confederates  dressed  as  roughly­garbed  stowaways  [had]  slipped  aboard  and  planted
explosives, then fled." Confederates who knew the truth only laughed.
The new weapon was the  invention of Gabriel James Rains, whose munitions experiments were




Brothers,"  and  without  them  the  South  would  likely  have  fallen  far  sooner  than  the  spring  of
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the Confederate Ordinance Department,  and  the Rains  brothers  labored  in  different  divisions—
Gabriel leading the Torpedo Bureau and George, the Niter and Mining Bureau.
Sons of a North Carolina cabinetmaker, the "Bomb Brothers" were born in
Craven  County,  North  Carolina,  Gabriel  in  1803  and  George  in  1817.
George  was  still  attending  a  preparatory  academy when  Gabriel  entered
West  Point,  from  which  he  graduated  13th  in  the  class  of  1827.  As  a
lieutenant in the 5th U.S. Infantry, Gabriel served in Florida and Louisiana,
fighting  in  the  Second  Seminole  War,  and  later  recruited  troops  for  the
Mexican War,  in which he also  took part. During his years  in  the Regular
Army, Gabriel  earned  a  reputation  for  experimenting with  explosives.  By
May  1861  he  had  risen  to  the  rank  of  lieutenant  colonel,  but  when  his
native North Carolina seceded, he resigned his commission and entered the
Confederate army as a colonel; by September he was a brigadier general.
George,  meanwhile,  had  followed  his  brother  to  West  Point,  graduating
third  in  the  class  of  1842.  He  began  his  military  career  as  a  second
lieutenant  in  the Corps of Engineers,  then  transferred  to  the artillery, his
true  interest.  George  taught  chemistry, mineralogy  and  geology  at West
Point from 1844 to 1846 before serving as a first lieutenant at Port Isabel, Texas. He got his first
taste  of  combat  in  the  Mexican  War.  George  continued  to  pursue  his  longtime  interest  in
perfecting guns and gunpowder throughout his army career.
George was a  captain when he  resigned his  commission  in 1856 and headed north  to become





Both  brothers  were  enthusiastic  about  their munitions  work.  Gabriel,  however,  began  the  war
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"sub­terra  booby  traps,"  but Rains  continued  to  plant  them.  They were  buried  around  houses,
shops, and  telegraph poles,  and hidden  in  carpetbags and bags of  flour. Army of  the Potomac
commander Major General George McClellan  immediately threatened to use prisoners of war  to
clear  minefields,  and  Union  Attorney  General  Edward  Bates  spoke  out  indignantly  about  the
"devilish devices." For two and a half years Major General William T Sherman railed against the




that  had  directly  benefited  from  Rains’  Richmond  mines,
furiously condemned them and forbade any further use of them.
But  Rains  lobbied  the  Confederate  government  for  approval  of
the  mines.  The  dispute  grew  until  Secretary  of  War  George
Randolph announced the South’s official policy for employing the
new  weapon.  "It  is  admissible  to  plant  shells  in  a  parapet  to
repel assault, or in a road to check pursuit," Randolph decreed.




will  march  over  mined  land,"  he  predicted,  "and  a  corps  of
sappers, each having two ten­inch shells, two primers, and a mule to carry them, could stop an
army." His vision may have been a bit too optimistic, because once the first explosions occurred,
the  unhurt Union  soldiers  simply  detoured  around  them. But  Rains’ mines were  indeed  useful,









protecting  the  South’s  harbors.  On  October  31,  1862,  the  Confederate  Congress  authorized  a
Torpedo Bureau, a division of  the War Department,  to organize and  improve  torpedo and mine
warfare and Rains was placed at its head. Immediately he closed off the James River to enemy
shipping by  lining  it with hundreds of mines and  torpedoes.  It was not  long before Union men
were reporting that there were mines in the river, some of them 2,000 pounds in size. Several,
fired by wires stretched from the banks, had blown up Northern ships, and no river vessel was
safe.  Bombs  resembling  coal,  like  the  one  used  to  sink  the  Greyhound,  added  to  the  North’s
confusion on Southern rivers.
The  underwater  torpedo  may  have  been  the  South’s  most
effective  defensive  weapon.  Confederates  had  used  crude
underwater  torpedoes,  most  constructed  from  glass  demijohns
(large,  narrow­necked  bottles)  or  tar­covered  beer  barrels,  as
early as 1861. These were not very effective, but they were the
forerunners  of  the  very  destructive  instruments  Rains  helped
develop in 1862 and 1863.
Problems  delayed  Rains’  early  work  on  underwater  torpedoes.
He  needed  wire  for  an  electrical  firing  system,  but  wire  was
scarce in the Confederacy. The general corrected that by sending
female  "wire­stealing  crews"  into  Union  territory.  The women’s
biggest haul by far was a cable the Union had abandoned in the
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Chesapeake  Bay.  Gabriel  unraveled  tile  cable  and  used  it  in  hundreds  of  mines.  Still  another




and ports  throughout  the South, along with  a  so­called  "munitions  plant"  along  the Mississippi
River.  The  last,  unlike  the  others,  was  simply  a  shed  under  which  three  or  four  men  packed
powder into demijohns, attached ignition devices, and loaded them on a wagon. A slave named
"Old Pat"  drove  the wagon,  and his  job was  to place  the mines  in  the  river where  they would
explode beneath the invading Federal fleet. They didn’t work very well,  largely because Old Pat
failed to anchor them properly. Most of the torpedoes floated away with the current.
Nevertheless,  Confederate  underwater  torpedoes  were  having  an  effect.  Torpedoes  detonated
from shore destroyed seven of 12 Federal vessels steaming up the Roanoke River to capture Fort
Branc, North Carolina,  on December  9,  1864.  An  electric  torpedo  sank  the U.S.S.  Commodore
Jones, a converted ferry, on the James River on May 6, 1864, killing 40 men. Witnesses claimed
the ship was blown 50 feet into the air. A Confederate soldier captured on the riverbank afterward
refused  to  tell  the  location  of  other  torpedoes  until  he  was  lashed  to  the  bow  of  a  Federal  ship
dragging  the  river  for mines.  Farther  south,  a  large  field  of  buried mines  protecting  Fort  Fisher,
North Carolina, helped stall the fort’s capture until January 15, 1865.
Such  incidents not only  took  lives and destroyed  ships but  also  unsettled Union  naval  officers,
some  of  whom  began  to  exercise  extreme  caution  that  weakened  their  effectiveness.  In  April
1862,Captain  Quincy  Gillmore  reported  that  at  Fort  Pulaski,  near  Savannah,  Georgia,  "the
probability  of  encountering  torpedoes,  for  which  our  vessels  were  not  designed,  determined  a
change of plan." On March 12, 1863, Federal Secretary of  the Navy Gideon Welles wrote  in his
diary: "The attack on Charleston will be delayed.... .Little is known of obstructions and torpedoes,
but  great  apprehensions  are  entertained."  Confederates  added  to  the  confusion  by  dumping
empty barrels into harbors, creating the appearance of floating mines.




What seems  like boldness, however, was actually recklessness. Many officers  in  the  fleet heard
the almost constant snapping of primers under the bottoms of the ships and wondered why only














comparatively small amount of powder  (292,316 pounds)  seized when  the Federals abandoned
the Norfolk Navy Yard in Virginia on April 20 was divided among Confederate armies gathering on
the Potomac River  and near Richmond and Mobile. None  remained  for  the  force  assembling  in
Tennessee  and Kentucky  under General  Albert  Sidney  Johnston.  President Davis  said  his  army
had enough powder for one month of "light fighting." It was a desperate situation.
On July 10, George Rains left Richmond by rail on a mission: to enlarge and improve the South’s
existing powder­making  facilities.  "I  almost  lived  in  railroad  cars," he  recalled,  "devising plans,
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and  employing  more  or  less  every  available  machine  shop  and  foundry  from  Virginia  to
Louisiana."
Gunpowder at  that  time was made mainly of potassium nitrate  (a whitish, powdery metal  also
know  as  saltpeter  or  niter) with  sulfur  and  charcoal.  George  knew  there was  very  little  above
ground niter or sulfur  in the Confederacy, so he prospected for these substance throughout the
summer of 1861. In limestone caves in Arkansas, Tennessee, Alabama and Georgia he found an























to water  and  rail  transportation  to  the  South’s main  shipping  points,  and  had  sufficient willow
trees to make charcoal.
With  the  location  chosen,
George  searched  the
South  for  materials  to
build  the  factory.  The
renowned  Tredegar  Iron
Works  in Richmond, which
produced  up  to  half  the
Confederacy’s  domestic
cannon,  gave  him  250
tons  of  machinery,
including  24  five­ton
rollers  to  crush  the  niter
into  gunpowder.  He







from  back­woods  moonshiners.  He  brought  raw  copper  from  Tennessee,  iron  and  coal  from
northern Alabama and North Carolina, and tin and zinc for roofing from Mobile. He did not stop
until  the plant was  ready  to make powder.  It  continued  its operation until  the end of  the war,
furnishing the Confederacy with gunpowder of the finest quality.
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Potomac  River.  Northern  officers  lobbied
against  the  use  of  these  and  other
The Confederacy spent about $385,000 for the plant, and both Rains and Gorgas boasted that it
















failed  to  remove  a  finished  charge  from  the  mill  before  beginning  a  new  one.  Suddenly,  120
pounds of gunpowder burst into flame, and the front and roof of the mill were blown off. Several











Arsenals  depends  on  the  powder  daily made  at  the  works,  such  interruptions  are  likely  to  be
disastrous."
With Gorgas’ support Rains managed to keep the plant operating every day until the end of the
war.  The  Augusta  Powder  Works  responded  promptly  to  the  Confederate  calls  for  powder
throughout the war; in one two­day period the plant produced 22,000 pounds of gunpowder to fill


















war;  his  brother;  Gabriel,  had  found  his  way  to  Georgia  too,
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